**НАЙДАВНІШИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ КРИВОГО РОГУ.**

Найдавніші сліди осілого життя території на території міста відносяться до періоду пізнього палеоліту (35-11 тис. років тому). Поселення тих часів розкопав О.М. Поль у 1866 році в районі сучасного селища Мудрьона [1]. Процес постійної осілості почав розвиватися за часів неоліту в ІV тис. до н. е. (поселення Рибасово І). В результаті археологічних досліджень відкрито чисельні поселення й поховання доби міді-бронзи, які датуються ІІІ-І тис. до н. е., зокрема це поселення Приворотна Балка (мікрорайон Даманський), Рибасово ІІ, Соколовка, Карачуни І; Миколаївка (на території Інгулецького ГЗК). У V ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. в краї проживали племена скіфів і сарматів, а в ІІ-ІV ст. н. е. – землероби і ремісники так званої черняхівської культури [2]. Велика кількість поселень і різних типів поховальних пам’яток пояснюється сприятливими умовами для проживання на берегах річок Інгульця і Саксагані, родючими ґрунтами, чисельними балками з джерелами питної води.

Неподалік від сучасної станції Кривий Ріг-Західний у перших століттях нашої ери існувало давнє місто, яке Клавдій Птолемей назвав Леїн [3].

В кінці ІV – на початку V століття н. е. через Криворіжжя прокотився вал «Великого переселення народів» – готів, гунів, аварів, аланів. У ІІ столітті в краї розпочалася слов’янська колонізація, проте вона була зупинена тюркомовними племенами гунів, булгар, угрів. Слов’яни були витіснені на північ [4].З кінця ІХ століття на Криворіжжі з’явилися печеніги, яких в ХІ столітті витіснили половці.

На початку 40-х років ХІІІ століття монголо-татари розбили племінні союзи половців і зайняли степові простори, які ввійшли до складу західного улусу Золотої Орди. Тюркське походження мають назви наших рік – Інгулець і Саксагань [5].

Наприкінці ХІV століття полководець Тимур завдав ряд поразок зверхнику Золотої Орди – хану Тохтамишу. Цим скористався князь Литви Ягайло й за допомогу Орді отримав руські землі, але вже з другої половини ХV століття контроль над Причорномор’ям знову перейшов до татар [6].

В результаті постійні поселення давніх часів на території сучасного Кривого Рогу не збереглися через тривалу боротьбу різних етносів та держав за можливість володіти землями в басейнах рік Інгульця та Саксагані.

**Джерела та література**

1. Мельник О.О., Стецюк В.В. Сармати. – Кривий Ріг, 1999. – С. 17.

2. Мельник А. Кто мы?.. – Кривой Рог, 2003. – С. 19-63.

3. Історична енциклопедія Криворіжжя. Т. І. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – С. 401.

4. Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье. – Днепропетровск, 2002. – С. 9-10.

5. Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К., 2001. – С. 27, 44.6. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998. – С. 88-89.